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Endnotes 
1​  Throughout the paper we use first­person language of older people and persons with 
disabilities as a means to recognize the person and their experiences. We also use the term 
disability when referring to disabilities across the life course, and persons aging with disabilities 
 
  Page  16 
 
 REVIEW OF DISABILITY STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL  Volume 12 Issue 2​&​3 
 
when speaking of a population group. We recognize the challenge that exists in the language 
(especially when moving across fields such as critical gerontology and disability studies), and 
that leading advocacy work has used the language of ‘disabled persons’ as a means to shift 
responsibility from the individual to society (Morris, 2001). An interesting discussion on the 
language used in disability studies can be found in Kafer’s (2013) work on feminist queer crip, 
where she discusses the tension between biomedical and corporeal realities and the social 
configurations of space, noting that both exist in tandem, and must be acknowledged (see p 4).   
2​  See Hockey and James (2003) for a critique of the standard model of the life course. 
3​  ​ ​We use the term impairment throughout with regards to the practices of assessment and 
framing of disability in late life. In late life, the dominant use of impairment is related to 
bio­medically framed assessment practices that take place with regards to older bodies and care. 
Our intent in using this term is to draw attention to the differences that exist in the language used 
in earlier and later periods of late life, and to problematize how this language structures and 
shapes experiences across the life course and into late life. This distinction is part of the paradox.  
4​  ​ ​The use of other in the structure is intentional here, to denote how othering occurs through this 
process, and results in a separation from the life course.  
5​   McDaniel and Bernard (2011) outline “The life course consists of four basic principles: 1) that 
our daily experiences form a trajectory that begin at birth and stretches to death; 2) that 
life­course patterns unfold in a multiplicity of interconnected realms; 3) that social bonds for 
throughout our lives that affect our life course and that of others; and 4) that a variety of local 
and national contexts shape life courses, and are shaped by them” (S2). 
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